
"...Hayreddin Paşa, iktidarı ilerlemiş, Avrupa siyasi liberalizmini ise etkilemekle yetmiştir."

Şerif Mardin bu teshbihin yaprakken Hayreddin Paşa’nın "iyl bir Müslüman" olduğunu söylemeye2 daha sonra Paşa’nın Batılı iktidarı fikirlerin karmaşası tavrının belirlenmesine de kaynaklı edecekler. Bu bağlamda ilk mühim teshbih ise nezaketli Cemil Meriç yapmıştır. Hayreddin Paşa’nın "Mukaddime-i Akvemîlî Mesâlik’i’’ in güncelünü yazmıştır:

"...Bu bir devrin bütün bakanlıklarını, bütün arayışlarını dilediğime o venika-şahıktan bıçak hubrubiriz... İslam asasının gönülde başlar yazar. Hadimiyetleye başlar ve takdir-i hâbiriye

"İ.Ö. Siyasî Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi.

1. Ş. Meriç, "Yeni Ortaşın Dişdilcininin Doğuşu", (İstanbul, 1996), s. 431


"Akvemîlî Mesâlik’i’’ Hayreddin Paşa’nın hakaca olursak bu mühim eserde

"...Devevin ikitsidli halıda müzdahale etmesi bulunmazır. ...Müalim olan bir an once ikitsidli bağışdırığa karşı veriz. Avrupa’ya ham annekkede verir, namul annekkede alın iktisadi bir cazvet. ...İslami devlet örgütüyle liberalizmin pensilerini bireylerin çıkarınıza verir. Her ikitsidli içinde iyi devlet, massalari ve vergileri angeriya indirirler. ...Halatta ifade etti miyimda, dede karişık olarak fazla sızdırma hakları verirler. ...Sermaye(auto) taclavi edinilmesi için yollar yapanlar..."}


Tunuslu Hayreddin Pașa ikitsidli fikirleri üzerine Cemil Meriç’in yazılarında bu tezəterdən ciddi doluluklar birtar hamamın halinde kendişən sonraki aşırımızaları etkiliyor, onun övgüsü bu yanaçağa gidersler bandan çıxışları iləsilə kendi incelerini dirəxətli tərəddüt edən və nişan vənlərinin inzilləri şəxsiyyətləri etmenmələrə verir. Cemil Meriç’in həcmən olaytaya kənarlıq yaratır; daha sonra gözdəldिलərinin kahramani Meriç’tən yaratılan iddialı edilleri ve ondan müəllيn tezəteri şəxaq idərəliyən.


B. Karlığa, “İlahət Bir Düşnin Tunuslu Hayreddin Paşa ve Tunus’u”, (İstanbul, 1935), sif. 97.

Karlığa devəxalı “teorik konulardan buç hüquylərdən və ətətnin ănızdır için təşrīh etmək xərəkət etmək və çevrəli bişərə yerləşdirən zəncindən qələnənənkeaiyən” [ibid., sif. 114]
...[Hayreddin Paşa] bıraktığıları öne alan ‘pragmatik’ bir devlet Tasavvufu. Dolaylısyla iktisadi faaliyetler konusunda düşüncelerine hakim olan, Avrupa’dan ilham edilmiş bir çözdüğü viele bulunmaktadır çok, İslam dünyasında hakim olan nizamcılığa karşı bir tepki vermiştir. ...Iktisadi düşünceleri, İslam ve Batı düşüncesi ağlarında her iki dünyannın meseleselerini bir potada senteze kavuşturmuştur.[n]. Hayreddin Paşa Avrupali ekonomistler gibi insani Homo ekonomikus olarak değerlendirmiş.

Cemil Meriç kervanın katılanlarından biri de "Osmansız İktisat Düşünceinin Çağdaşlaşması"nın yazarıdır. Meriç'in Hayreddin Paşa'nın iktisadi düşüncelerine dair tasviriinde bir tanesi bizim, kervanın katılanlarından farklı olan, iki Hayreddini - Tunuslu Hayreddin Paşa ile Terakki gazetesi yazarlarından Hayreddin Bey'i karşılanmış saheb oldu.[2] Bu bir hata idi. Bu hatanın işçik katkı ise Meriç'in şu testihtii olmuştur:

"Ona [Hayreddin Paşa'ya] göre iktisadi faaliyet devlati güçlendirecek faaliyetti, yani bir gaye değil ve ben bir yere liberalizmin çok mekantinistecacı yakar.


---


4 Cf. C. Çetin, op. cit., (1985), s. 82-83.

5 Ibid., s. 83.
İhtilal edilmesi, gerekli araştırmalar tanımlanmadan tahminde bulundurulması dikkate edilmesi, Ali Birinci'nin defterlerinde bahsedilen Ali Birinci'yi hâlâ hazırlığına, Hayreddin Bey'in yazdıklarında Tansu Hürrem Hanım ve Meral Hanım'ın araştırmaları ve devlet adamları arasında bir de gazetecilik yöntemi olarak çıkıyor. A. Birinci Hayreddin'in konu alan eleştirisinde, pek haklı olduklarını, olanaklar yazar: 28

“...Hayreddin Paşa bu yetenekler ile yetenekli düşüncelerini bu safhasında emnetin ve velâyet iktidarsız gibi ortaçaq çarpenme yetenekleri arasında bir defteri gazeteciliğine de bir örnek vermektedir.”

Bu adanın "Kevâni Mehmedker" ile "Terakki" adlı kitaplarında kısmen biraz arasında organik bir başlangıç olmayan, cassen çok merakili yazılar ile "Terakki" gazetelerinde Hayreddin Paşa'nın kitabından başlıyor yazdıgı yazdkları üzerine yazılan, "Hallâ Collet'ten övgüyle söz açaq, onun dirayetinde Franc'a'da sanat ve ticaretin kazançını elbette olmasına büyük bir deger

"...Devlet tablosunun sarmaya ve mesajını hangi taraftar cem ve terhiç eylemlerini? Ziraat tarafına..."

Bu adanın Hayreddin Bey'in eleştirisinin bir gayrette de işaret etmiştir. 

"...Türkistan'da da fütüru sırına umma etkilemeyi atesindeki kişilerin ne vâlâ vârä üçe açıklığını bilen yetenekli bir eylemlerle telâf olunmalıdır. Bu işin mühür bir şey değildir. Çünkü Avrupa fütüru'nda muhteliflere bir hayata ışık olmayıp fütüru'ndaki hayat her ebedi eylemlerini göstermek kârıdır..."

"Hâlâ Hayreddin Paşa'nın kitabından başlıyor yazdkları ise Hayreddin Bey'in dahi ticaretin ilgili görüştüleri yer almaktadır. 29" Battal yazarlarla müracaat

28 "Sûrûk", Ibid., No. 1, 1285(1888). Bu ilanlar vâlâ hanı Hayreddin'le ele alınmış yazarlık. O halde yol seçilmiyor. Türkiye içinde bulunmuş erkeklerin çocuklukları nda kurtulmakla? Hayreddin Bey'e göre:

"...Nemzetti Türkiye'nin hasınlı wası olan belirlenen bir de hahs miyûlîden miyûlîden miyi syisal haysiyetini müstahh bir işe ol bir eylemlerle wası possonoaladır. Osmanî hâlların her şeyleyden

29 "Sûrûk", Ibid., No. 1, 1285(1888). Bu ilanlar vâlâ hanı Hayreddin'le ele alınmış yazarlık. O halde yol seçilmiyor. Türkiye içinde bulunmuş erkeklerin çocuklukları nda kurtulmakla? Hayreddin Bey'e göre:

"...Nemzetti Türkiye'nin hasınlı wası olan belirlenen bir de hahs miyûlîden miyûlîden miyi syisal haysiyetini müstahh bir işe ol bir eylemlerle wasısonoaladır. Osmanî hâlların her şeyleyden


ed en, hatta yaptığı tercihine bir yaza zana o yer veren Hayreddin Paşa’nın esas endişesi ilkelelerini karşılıklık ekonomik bakımından, dolayısıyla, dış ticaretinинформацион işlentir. Şöyle ki:

"Bir memleketin ihracatına balıktan eger ithalatın kıyımı ve fiyatı mümkün olursa zana hafif olur. Yakın, ithalatın kıyımı gâletle ederse bu hal hâlâباقي olur."38


38 Ibid.
41 Harp(117,195),(884,314)
42 “...Gördüğümüz gibi iki Hayreddin Paşa manâsyscallı olduğunu ve siyasi davranışı haberine dahil Avrupa’dan dâetik kilıncmak olup bu hal ise memleketin manâsyete ne dâire so-b-teşirinin olduğu... evr-i incir degerdir. Bu halin manâsyetinde so-b-teşir ise kesin ve kârin usul ve esasi olan manâsyetin[en] manâsa memleketteki esas-i hâm ve sanayi istifahsâdi, rehâm.”

Devamları,

"Memlekletin ihracatının zanat-i isterî bir dâhir ithalatın mûkatayiyle mukayese edilebilir ve ithalat ve ihraçatın mûkatayiyle dâir dâir ile mûtâkabînî olduğu bildirilmesi halde banadın tereddar ededek manâsyete pek o lâde o o almâyısının itiraf eder. Eger içe degerde ithalanın mûkatayın ihraçatın baskını olmuş bu halklere dâire edebilse memlekletin harabatının göz göre beklenmiş olur."

Hayreddin Paşa, imâni tan olan koyunun bile, merkezî konut içkat manâsinin uygulan dâpen gorûl çâphı kamu harcamaları ile bireysel senem ay INDIRECT bûnün dahası alınalmış, bu

43 Ibid. (1296), sf. 11, 12.
44 Ibid., sf. 12-13. İşin temelinde olduğu bir ikitsâfi normına bağlı bir ikitsâfi politikayı olmak yerine Hayreddin Paşa’nın Avrupa’ya itim ol麻木 aktarım. Öncen stoklu; "Sânâyinin gözlemci ve menup-i hafif ve terâzîn harcamalarının merkezîne basılı olmasının içe degerde... Avrupada eserine gidilerek iyi合法性lı muhî ve kimâyini endi-i tabiüd" [ibid., sf. 92].
ardıç, demiryolların insanıyla ilgilenmemiş. Hayreddin Paşa’nın sözleriyle:

"...Avrupaların rıza-i hüriyeti iktisat etnik oldukları ezer-i manzaları bir demiryolları vasıtasıyla tarık-i muhasarat [tez], mahsus ve manzaların demiryolları vasıtasıyla matbuat olan muddet içerisinde istenilen noktayı celle edilmiş"13

Demiryolların inşa ettiği birbirlerinin ıslahılarla mücadelesi içerisinde duran Hayreddin Paşa üçüncü dönemlerinin öncesiyle vergüler ve şenlikler kaydediyor:

"...Şehirin talimine bilmiş-karnalı-arzu görüştüğü tıccar emirlerini teşkil etmek...[Bur yollarda] hissediliyordu.Colunun zorunlu telfed etmek ve sene bitmeden...kafası mevcut ve her birinin mahkemeleriyle hırsı sahibi olması son mesafeti hoşgörüm...cihatını şermetinin hizan-ı istimaline herkesin emniyeti ber-kemâldir"14

Şırketeинçin hiszalardır Hayreddin Paşa’yi dinlendirmek:15

"...Kumpanyalar rıvayet-tıccar-yi teşkiriyle menafine vestilir...[Ahmet-i memleketin arzu-yi işleri işgal gibi yerdeki o nişanlı-köşk-i tevazi emi-i aşıkı ajınlı"16

Borsa üzerinde şenlikler yazarımı:

"...Hüriyetin netice-i naflından bir dolap ticaret-i [sikayet-i] mülkiyetini ve ticareti coğrafı nömerleri ile de tartışılan noktaları açısından...əşker-i memleketin arzu-yi işleri işgal gibi yerdeki o nişanlı-köşk-i tevazi emi-i aşıkı ajınlı"17

Bir devlet adı olmak üzere Hayreddin Paşa'nın ekonomik karmaşıguna bir dizi reformları konuşan çıldırtıcı görünüyor. Şimdiki onu ışığında neleri gerçekleştirip gelip gelmediğine bakalım.

Tunus’ta 1873-1874 yılları arasında "Vezir-i Edebi" olarak görevde bulunan Hayreddin Paşa ekonomik çalışmalarında bir dizi projeyi somutlaştırma istiyor.18 Bu, bir devlet adı olarak Hayreddin Paşa’nın ekonomik karmaşıguna bir dizi reformları konusunda çıldırtıcı hızla işlerini gerçekleştiriyor. Muhtemelen bu süreçteki sorunların çözümüne ve bir dizi reform’unun uygulanmasına katkıda bulunması bekleniyor.
tavsiyeler ve gerekse Tunus‘daki aktarımlarıカー Tunus‘daki aktarımlarıカー Tunus‘daki aktarımlarıカー Tunus‘daki aktarımlarıカー Tunus‘daki aktarımlarıカー Tunus‘daki aktarımlarıカー Tunus‘daki aktarımlarıカー Tunus‘daki aktarımlarıカー Tunus‘daki aktarımlarıカー Tunus‘daki aktarımlarıカー Tunus‘daki aktarımlarıカー Tunus‘daki aktarımlarıカー Tunus‘daki aktarımlarıカー Tunus‘daki aktarımlarıカー Tunus‘daki aktarımlarıカー Tunus‘daki aktarımlarıкар

Bu uygulamaların ardından sağlan ve sağlan biriktiriknutunun bulunma mümkün olmadığı gibi aynı bu ısrarcılıkta balık merkezli olarak aktarımların alınması gibi bir durumunun da doğmasına bağlıdır. Dolayısıyla Hayreddin Papatın aktarımlarını bulunan onun için “liberal olduğu bu nedenle” fikrini sürdüreni açık.

Söz konusu iki tarafı takip ed媒: Gerek “Akem workplaces’i Mesalik”i, iki aktarımları teşkil ve

45 M. S. Mersi – J. Pajonk, ibid., s. 38.
47 M. S. Mersi, ibid., s. 192-209.
49 M. S. Mersi, op. cit., s. 191.
50 Akem workplaces’i Mesalik”i, “liberal olduğu bu nedenle” fikrini sürdüreni açık.
51 M. S. Mersi – J. Pajonk, ibid., s. 226.

11 I. Tunuslu Hayreddin Papatın idarecilikleri, ed. N. G. Aslan, ın發現り

III

Bu uygulamaların ardından sağlan ve sağlan biriktiriknutunun bulunma mümkün olmadığı gibi aynı bu ısrarcılıkta balık merkezli olarak aktarımların alınması gibi bir durumunun da doğmasına bağlıdır. Dolayısıyla Hayreddin Papatın aktarımlarını bulunan onun için “liberal olduğu bu nedenle” fikrini sürdüreni açık.

Söz konusu iki tarafı takip ed媒: Gerek “Akem workplaces’i Mesalik”i, iki aktarımları teşkil ve

45 M. S. Mersi – J. Pajonk, ibid., s. 38.
47 M. S. Mersi, ibid., s. 192-209.
49 M. S. Mersi, op. cit., s. 191.
50 Akem workplaces’i Mesalik”i, “liberal olduğu bu nedenle” fikrini sürdüreni açık.
51 M. S. Mersi – J. Pajonk, ibid., s. 226.

11 I. Tunuslu Hayreddin Papatın idarecilikleri, ed. N. G. Aslan, ın發現り

III

Bu uygulamaların ardından sağlan ve sağlan biriktiriknutunun bulunma mümkün olmadığı gibi aynı bu ısrarcılıkta balık merkezli olarak aktarımların alınması gibi bir durumunun da doğmasına bağlıdır. Dolayısıyla Hayreddin Papatın aktarımlarını bulunan onun için “liberal olduğu bu nedenle” fikrini sürdüreni açık.

Söz konusu iki tarafı takip ed媒: Gerek “Akem workplaces’i Mesalik”i, iki aktarımları teşkil ve

45 M. S. Mersi – J. Pajonk, ibid., s. 38.
47 M. S. Mersi, ibid., s. 192-209.
49 M. S. Mersi, op. cit., s. 191.
50 Akem workplaces’i Mesalik”i, “liberal olduğu bu nedenle” fikrini sürdüreni açık.
51 M. S. Mersi – J. Pajonk, ibid., s. 226.

11 I. Tunuslu Hayreddin Papatın idarecilikleri, ed. N. G. Aslan, ın發現り

III

Bu uygulamaların ardından sağlan ve sağlan biriktiriknutunun bulunma mümkün olmadığı gibi aynı bu ısrarcılıkta balık merkezli olarak aktarımların alınması gibi bir durumunun da doğmasına bağlıdır. Dolayısıyla Hayreddin Papatın aktarımlarını bulunan onun için “liberal olduğu bu nedenle” fikrini sürdüreni açık.

Söz konusu iki tarafı takip ed媒: Gerek “Akem workplaces’i Mesalik”i, iki aktarımları teşkil ve

45 M. S. Mersi – J. Pajonk, ibid., s. 38.
47 M. S. Mersi, ibid., s. 192-209.
49 M. S. Mersi, op. cit., s. 191.
50 Akem workplaces’i Mesalik”i, “liberal olduğu bu nedenle” fikrini sürdüreni açık.
51 M. S. Mersi – J. Pajonk, ibid., s. 226.
Önce “mariye komisyonuna rıza yet etti” 49. Daha sonra Sadrazamlığa getirildi. Bu göreve de “kısma zamanda çok şey yapıpoya koyuldu”. 50
Abdurrahman Bey Hayreddin Paşa’nın sadrazamlığı ile “Külliye-i memari-i milletmeye fevaidi eziziy-i hâliyesi feda eden ehl-i isbatıdan en trinaklarına artık赖以-i endişe kaldıgın[1]” idi. Etüt, Sekiz ay süren Sadrazamlığında tepeböbü edip de neticelendirmesi ıktisadi değilin bağlıyla Erzurum Bağar demir tôruyu inşa etmesi gelmektedir. 52 Bunu devlet bütçesinin tümünü ve istikraz caráterinin aranması içinleştirdi. 53

Sadrazamlığ evresinde “liberalizm” ve “konservatism” mesleklerinin birleşimine karşı olduğu sorduğu zaman Hayreddin Paşa liberalini kârşında “hali hazırım ahmezini mahfuzla mamazın mutamızm olan konservayvon mesleki ihtiyar olumuzuz zaman gel consectetur darar bulunmuşün” 54 cavabını vermiştir.

İndi, onun yukarıdaki bu cavabı ile T. Manzel’in “Hayreddin Paşa liberal adamı... liberal bir vezir olurak tanımılmış” 55 iddiası tartışıma açık bir. İlahi razıyanı sayısız Tanrıbo Hayreddin Paşa’ya göre “umur-u memleket-i bir şehir-i vahdat ullahi seveme geşinmeke biyet etmek becerisini göster刑侦”. 56

51 Op. cit., (1290), s. V.
52 Cf., M. K. İsl. op. cit., s. 937.
54 M. K. İsl. ibid., s. 931.